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Η παρούσα εργασία διερεύνησε το ρόλο των εκπαιδευτικών στο έμφυλο ψηφια-
κό χάσμα, εξετάζοντας αφενός το πρότυπο που παρουσιάζουν στην τάξη όσον
αφορά τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ)
και αφετέρου τις αντιλήψεις τους για τη σχέση φύλου και ΤΠΕ. Στην έρευνα συμμετείχαν 164 Έλλη-
νες/Ελληνίδες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας, οι οποίοι/ες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματο-
λόγιο. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την προσωπική και εκπαιδευτική χρήση ΤΠΕ, την αυτοαποτελεσματικό-
τητά τους ως προς την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, τις αντιλήψεις τους για την εκπαιδευτική ένταξη
των ΤΠΕ και τις απόψεις τους για τη σχέση των αγοριών και των κοριτσιών με τους υπολογιστές και την
Πληροφορική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλοί/ές εκπαιδευτικοί έκριναν ότι τα αγόρια είναι πιο ικα-
νά στους υπολογιστές και ότι τους ταιριάζει περισσότερο να σπουδάσουν Πληροφορική. Επίσης, οι γυ-
ναίκες εκπαιδευτικοί ανέφεραν πιο περιορισμένη προσωπική και εκπαιδευτική χρήση ΤΠΕ, και χαμηλότε-
ρη αυτοαποτελεσματικότητα για τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους
τους. Στις γυναίκες εκπαιδευτικούς η διδακτική εμπειρία συνδεόταν αρνητικά με στερεοτυπικές απόψεις
και με την αυτοαποτελεσματικότητα. Αυτό δείχνει ότι οι νεότερες γυναίκες εκπαιδευτικοί τείνουν να πα-
ρουσιάζουν ένα πιο θετικό πρότυπο στα κορίτσια, καθώς φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη τις
ικανότητές τους ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών και να αποδέχονται σε μικρότερο βαθμό τα στε-
ρεότυπα για τα φύλα και τις ΤΠΕ.
Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Εκπαίδευση και φύλο, Σεξιστικά στερεότυπα
για τις ΤΠΕ, Αυτοαποτελεσματικότητα για τους υπολογιστές, Αντιλήψεις για την εκπαιδευτική ένταξη των
υπολογιστών.
1. Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών & Φιλελ-
λήνων, 38221, Βόλος, e-mail: ivekiri@uth.gr 
2. Διεύθυνση: Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου, Συγκρότημα Μουρτζούκου, 38221, Βόλος, e-mail:
shoretsa@uth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σημείωση: Στην εργασία παρουσιάζονται δεδομένα από τη διπλωματική εργασία της Παρασκευής Σχορετσανίτου
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκ-
παίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Aντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας για 
την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Έμφυλες διαστάσεις 
ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΚΥΡΗ1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΟΥ2
03_159-175:Layout 2  3/2/12  9:36 AM  Page 159
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/12/2020 04:56:53 |
1. Εισαγωγή
Η εικόνα που προκύπτει από τη διεθνή βι-
βλιογραφία (McGrath Cohoon & Aspray, 2006.
OECD, 2008) είναι ότι τα κορίτσια έχουν υψηλές
επιδόσεις στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθη-
ματικά. Ωστόσο, τείνουν να μην επιλέγουν ανώ-
τερες σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών
και στην Πληροφορική, με αποτέλεσμα να έχουν
περιορισμένες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε
υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα. Η τάση αυτή
παρατηρείται και στη χώρα μας όπου, σύμφωνα
με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τη σύνθεση
του φοιτητικού πληθυσμού της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, τα κορίτσια κυριαρχούν στις σχολές
θεωρητικής κατεύθυνσης αλλά, παρά την πρό-
σφατη «διείσδυσή» τους στις θετικές επιστήμες,
υποαντιπροσωπεύονται στα τμήματα Πληροφο-
ρικής και Μηχανικών Υπολογιστών (Μαραγκου-
δάκη, 2007. Ilias & Kordaki, 2006). 
Οι εκπαιδευτικές επιλογές των κοριτσιών
αντανακλούν κυρίαρχες κοινωνικές αξίες, προσ-
δοκίες και στερεότυπα, και φαίνεται να σχετίζο-
νται με το έμφυλο ψηφιακό χάσμα (Cooper &
Weaver, 2003), δηλαδή με έμφυλες ανισότητες
στην πρόσβαση και στις ευκαιρίες ενασχόλησης
με τις νέες τεχνολογίες, που με τη σειρά τους
επιδρούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αντιλήψεων
και στάσεων. Δεδομένα από διεθνείς (Law, Pel -
grum, & Plomp, 2008. Margolis & Fisher, 2002.
Meelissen & Drent, 2008. Pedrό, 2007) και ελλη-
νικές έρευνες (Vekiri & Chronaki, 2008) δείχνουν
ότι τα αγόρια δέχονται μεγαλύτερη υποστήριξη
από δασκάλους, γονείς και συνομηλίκους για τη
χρήση υπολογιστών συγκριτικά με τα κορίτσια.
Υπερτερούν, επίσης, στην πρόσβαση στις νέες
τεχνολογίες (Janssen Reinen & Plomp, 1997.
Vekiri & Chronaki, 2008) και στη συχνότητα χρή-
σης (Vekiri & Chronaki, 2008. Volmam & van Eck,
2001) ενώ τα κορίτσια εμφανίζονται να υπερτε-
ρούν έναντι των αγοριών μόνο στη χρήση των νέ-
ων τεχνολογιών για έκφραση και διαπροσωπική
επικοινωνία, όπως αποστολή μηνυμάτων μέσω e-
mail, κινητού τηλεφώνου και χρήση blog (Pedrό,
2007). Ως αποτέλεσμα των διαφοροποιημένων
εμπειριών τους και των εκφρασμένων προσδο-
κιών του κοινωνικού περιβάλλοντος, τα αγόρια
τείνουν να έχουν περισσότερο θετικές στάσεις
για δραστηριότητες σχετικές με τους υπολογι-
στές σε σχέση με τα κορίτσια (Makrakis &
Sawada, 1996. Rozell & Gardner, 2000. Volman,
1997. Whitley, 1997), λιγότερο άγχος και φόβο
(Cooper & Weaver, 2003), και μεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση στη χρήση των υπολογιστών (Vekiri &
Chronaki, 2008. Volman, van Eck, Heemskerk, &
Kuiper, 2004).
Ιδιαίτερα σημαντικός για τη γεφύρωση των
έμφυλων διαφορών που παρατηρούνται στις
εμπειρίες, στις αντιλήψεις και τελικά και στις εκ-
παιδευτικές επιλογές των παιδιών και των εφή-
βων θεωρείται ο ρόλος των εκπαιδευτικών (Barker
& Aspray, 2006. Volman & van Eck, 2001). Οι εκ-
παιδευτικοί περνούν πολύ χρόνο μαζί με τους/τις
μαθητές/μαθήτριες και προσλαμβάνονται ως
πρόσωπα με αυθεντία και εξουσία. Ως αποτέλε-
σμα αυτής της αλληλεπίδρασης με παιδιά και
εφήβους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπαρά-
γουν έμφυλες προκαταλήψεις για τις τεχνολογίες
πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσω των
προτύπων που προβάλλουν με τις αντιλήψεις, τις
στάσεις και τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τη
χρήση των ΤΠΕ (Bussey & Bandura, 1999) αλλά
και μέσα από τις διαφοροποιημένες κοινωνικο-
πολιτισμικές προσδοκίες που μπορεί να εκφρά-
ζουν σε κορίτσια και αγόρια (Eccles, 1994). Κα-
τά συνέπεια, μπορούν να επηρεάσουν τις από-
ψεις, τις συμπεριφορές και τις επιλογές των μα-
θητών και των μαθητριών τους, τόσο βραχυπρό-
θεσμα όσο και μακροπρόθεσμα (Barker & Aspray,
2006. Bandura, 1993. Eccles, 1994).
Το έμφυλο ψηφιακό χάσμα έχει τεκμηριωθεί
επαρκώς στη βιβλιογραφία, όπως επίσης και η
αναγκαιότητα της γεφύρωσής του. Έχει τονιστεί
η ανάγκη η εκπαίδευση των μελλοντικών δασκά-
λων να λάβει υπόψη τις έμφυλες διαφορές στις
εμπειρίες σε σχέση με τους υπολογιστές και να
δοθεί προσοχή στο ρόλο του μοντέλου που πα-
ρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη
καθώς και στις προκαταλήψεις των εκπαιδευτι-
κών για τα κορίτσια, τα αγόρια και τις νέες τε-
χνολογίες (Lee, 1997. Meelissen & Drent, 2008.
Volman & van Eck, 2001). Ωστόσο, ελάχιστα
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ερευνητικά δεδομένα υπάρχουν για την ελληνι-
κή πραγματικότητα όσον αφορά το ρόλο των εκ-
παιδευτικών. Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν
οι απόψεις Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών
για θέματα φύλου και νέων τεχνολογιών, καθώς
και οι αντιλήψεις και οι εμπειρίες τους σχετικά με
την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, ώστε να εξα-
χθούν συμπεράσματα για το είδος του προτύπου
που παρουσιάζουν στους μαθητές και στις μαθή-
τριές τους.
Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών 
επιλογών των νέων
Οι μηχανισμοί διαμόρφωσης των ενδιαφερό-
ντων και των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών
επιλογών των αγοριών και των κοριτσιών είναι ιδι-
αίτερα σύνθετοι και περιλαμβάνουν την αλληλε-
πίδραση προσωπικών και περιβαλλοντικών παρα-
γόντων (Στογιαννίδου, Σακκά, Δεληγιάννη-Κουϊμ-
τζή, 2007). Δύο ψυχολογικές προσεγγίσεις που
ενσωματώνουν την επίδραση των σημαντικών φο-
ρέων κοινωνικοποίησης και ερμηνεύουν τις έμ-
φυλες διαφορές που παρατηρούνται στις ακαδη-
μαϊκές και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων
είναι το μοντέλο προσδοκιών-αξιών (expectancy-
value model) της Eccles και των συνεργατών της
(Eccles, 1994. Wigfield & Eccles, 2000) και η κοι-
νωνιο-γνωστική θεωρία μάθησης του Bandura
(Bussey & Bandura, 1999).
Σύμφωνα με τo μοντέλο προσδοκιών-αξιών
(Eccles, 1994. Wigfield & Eccles, 2000), οι εκπαι-
δευτικοί επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές επιλογές
των μαθητών και των μαθητριών τους γιατί με τη
συμπεριφορά τους επιδρούν στη διαμόρφωση
των προσδοκιών τους για επιτυχία (expectancy
beliefs) και των αντιλήψεών τους (task value
beliefs) για την αξία που έχει η ενασχόληση με
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Ως αποτέ-
λεσμα των διαφοροποιημένων ως προς τα φύλα
ευκαιριών μάθησης καθώς και των προσδοκιών
και αντιλήψεων που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί
και οι άλλοι φορείς κοινωνικοποίησης, τα κορί-
τσια τείνουν να διαμορφώνουν χαμηλότερες
προσδοκίες για επιτυχία και να προσδίδουν λιγό-
τερη αξία σε στερεοτυπικά “ανδρικά” γνωστικά
αντικείμενα συγκριτικά με τα αγόρια, και επομέ-
νως να οδηγούνται και σε διαφορετικές επιλογές
σπουδών και σταδιοδρομίας. 
Από τη σκοπιά της κοινωνιο-γνωστικής θεω-
ρίας μάθησης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επη-
ρεάσουν τις εκπαιδευτικές επιλογές των εφήβων
επιδρώντας στην ανάπτυξη της αυτοαποτελε-
σματικότητάς τους (self-efficacy) για συγκεκριμέ-
να γνωστικά αντικείμενα (Bussey & Bandura,
1999). Η αυτοαποτελεσματικότητα, που είναι
συγγενική της έννοιας των προσδοκιών επιτυχίας
του μοντέλου της Eccles (Wigfield & Eccles,
2000), είναι η υποκειμενική γνωστική εκτίμηση
των ατόμων για την ικανότητά τους να εκτελέ-
σουν με επιτυχία συγκεκριμένα έργα, η οποία
επηρεάζει τις ακαδημαϊκές επιλογές τους καθώς
και την ποιότητα, την ένταση και τη διάρκεια της
προσπάθειας που καταβάλουν (Pintrich & DeGroot,
1990). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν
την αυτοαποτελεσματικότητα των μαθητών/τριών
τους για ένα συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα
αφενός λειτουργώντας οι ίδιοι/ες ως επιτυχή
πρότυπα ρόλου και αφετέρουν εκφράζοντας
υψηλές προσδοκίες και δημιουργώντας συνθή-
κες που βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να εκτε-
λέσουν με επιτυχία έργα του τομέα (Bussey &
Bandura, 1999). Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι
στα κορίτσια οι θετικές εμπειρίες και η ενθάρ-
ρυνση από τους εκπαιδευτικούς και άλλους φο-
ρείς κοινωνικοποίησης σχετίζονται με θετική αυ-
τοαποτελεσματικότητα και με την επιλογή σπου-
δών σε ανδρικά πεδία γνώσης όπως τα Μαθημα-
τικά και η Πληροφορική (Margolis & Fisher, 2002.
Zeldin & Pajares, 2000).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να επηρεάσουν τις ακαδημαϊ-
κές επιλογές των μαθητριών τους μέσω ποικίλων
μηχανισμών. Οι αντιλήψεις που εκφράζουν σχετι-
κά με τους κοινωνικούς ρόλους και τις αρμόζου-
σες σε αγόρια και κορίτσια συμπεριφορές, συν-
δυαζόμενες με τις αντιλήψεις τους για την τε-
χνολογία αλλά και το πρότυπο που οι ίδιοι/ες
προβάλλουν συμβάλλουν στη διαμόρφωση των
αντιλήψεων των κοριτσιών για την αξία που έχει
για τα ίδια η ενασχόληση με την τεχνολογία. Αφε-
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τέρου, οι προσδοκίες που εκφράζουν οι εκπαι-
δευτικοί αλλά και οι εκπαιδευτικές τους πρακτι-
κές, οι οποίες μπορεί να παρέχουν ικανές ή πε-
ριορισμένες ευκαιρίες μάθησης και επιτυχίας στα
κορίτσια όσον αφορά τη χρήση υπολογιστών,
επηρεάζουν την ανάπτυξη αυτοαποτελεσματικό-
τητας και τις προσδοκίες τους για επιτυχία, που
με τη σειρά τους καθορίζουν τις επιλογές σπου-
δών και σταδιοδρομίας.
Εκπαιδευτικοί, φύλο και ΤΠΕ: 
Ερευνητικά δεδομένα
Από τις σχετικές έρευνες προκύπτει ότι οι εκ-
παιδευτικοί τείνουν να έχουν στερεοτυπικές αντι-
λήψεις σχετικά με το φύλο των μαθητών/τριών
και τη μάθηση, και ότι η συμπεριφορά τους στην
τάξη επηρεάζεται από το φύλο των μαθητών/
τριών (Jones & Dindia, 2004). Από την ανασκό-
πηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τα
μαθηματικά, το γειτονικό προς τις ΤΠΕ πεδίο, η Li
(1999) συμπέρανε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν δια-
φοροποιημένες προσδοκίες για αγόρια και κορί-
τσια, και έτειναν να θεωρούν τα μαθηματικά ως
πεδίο αντρικό. Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέ-
σματα της μελέτης των Fennema, Peterson,
Carpenter και Lubinski (1990) στην οποία οι συμ-
μετέχουσες γυναίκες εκπαιδευτικοί εξέφρασαν
σεξιστικά στερεότυπα υπέρ των αγοριών, θεω-
ρώντας ότι, συγκριτικά με τα κορίτσια, ήταν πε-
ρισσότερο ανταγωνιστικά, περισσότερο λογικά
και ριψοκίνδυνα, μπορούσαν πιο συχνά να απα-
ντήσουν αυθόρμητα σε μαθηματικά προβλήματα,
ένιωθαν μεγαλύτερη ευχαρίστηση με τα μαθημα-
τικά στα οποία και εμφάνιζαν μεγαλύτερη ανε-
ξαρτησία. 
Αντίστοιχες τάσεις έχουν καταγραφεί και σε
ελληνικές έρευνες που εξέτασαν τις απόψεις των
εκπαιδευτικών για τα φύλα, σύμφωνα με τις οποί-
ες οι εκπαιδευτικοί τείνουν να θεωρούν ότι τα
αγόρια είναι από τη φύση τους τα «φωτεινά μυα-
λά» ενώ αντίθετα ακυρώνουν τις υψηλές σχολι-
κές επιδόσεις των κοριτσιών αποδίδοντάς τες σε
εργατικότητα, πειθαρχία και επιμέλεια, τα οποία
θεωρούν ότι αποτελούν έμφυτα χαρακτηριστικά
της προσωπικότητάς τους (Φρόση, 2010). Αρκε-
τοί εκπαιδευτικοί, επίσης, διαχωρίζουν τα γνω-
στικά αντικείμενα σε αντρικά και γυναικεία, και πι-
στεύουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια δυσκο-
λεύονται σε αντρικά αντικείμενα όπως οι Φυσικές
Επιστήμες (Σταυρίδου, Σολομωνίδου, & Σαχινί-
δου, 1999). Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις των εκ-
παιδευτικών για τα χαρακτηριστικά των φύλων
εκφράζονται με διαφοροποιημένες συμπεριφο-
ρές προς τα αγόρια και τα κορίτσια, με αποτέλε-
σμα τα κορίτσια να έχουν πιο περιορισμένη συμ-
μετοχή στο μάθημα (Tsouroufli, 2002). 
Όσον αφορά στη σχέση των φύλων με τις
ΤΠΕ, ελάχιστα είναι τα διαθέσιμα ερευνητικά δε-
δομένα και αυτά προέρχονται κυρίως από μελέ-
τες περίπτωσης σε περιορισμένο αριθμό σχολι-
κών τάξεων και εκπαιδευτικών (Volman & van
Eck, 2001). Ενδεικτικά αναφέρεται η εθνογραφι-
κή έρευνα της Singh (1993) σε τέσσερις σχολικές
τάξεις στην Αυστραλία, στην οποία περιγράφει
έναν δάσκαλο που πιστεύει ότι τα αγόρια της τά-
ξης του είναι κατηγορηματικά, ανταγωνιστικά και
ικανά ως προς τους υπολογιστές λόγω του φύ-
λου τους. Ο ίδιος κρίνει ότι και ένα κορίτσι είναι
επίσης ικανό γιατί κατάγεται από «γενιά ικανών
γυναικών»  τονίζει, ωστόσο, ότι το κορίτσι διαφο-
ροποιείται από τα υπόλοιπα της τάξης.
Από τη μελέτη των αντιλήψεων για το φύλο
και τις νέες τεχνολογίες σε φοιτητές/τριες και μα-
θητές/τριες στο εξωτερικό (Clarck & Teague,
1996. Goode, Estrella, & Margolis, 2006) αλλά και
στην Ελλάδα (Papastergiou, 2008) προκύπτει ότι
τα στερεότυπα δεν αφορούν μόνο τις ικανότητες
των κοριτσιών αλλά και τη συμβατότητα του γνω-
στικού αντικειμένου με τη γυναικεία φύση και τα
ενδιαφέροντα των γυναικών. Μία λανθασμένη αλ-
λά κυρίαρχη άποψη είναι ότι οι σπουδές και τα
επαγγέλματα που σχετίζονται με την Πληροφο-
ρική και την Επιστήμη των Υπολογιστών περι-
λαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά την ενασχόληση
με τον προγραμματισμό ή με μη δημιουργικές
δραστηριότητες, μπροστά σε μία οθόνη υπολο-
γιστή και σε πλαίσιο κοινωνικής απομόνωσης. Τα
χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνται μη συμβατά με
τα ενδιαφέροντα των κοριτσιών και τη γυναικεία
ταυτότητα που διαμορφώνεται με βάση τις αξίες
της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της δημι-
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ουργικότητας και της κοινωνικής προσφοράς
(Anderson, Lankshear, Timms, & Courtney, 2008.
Goode et al., 2006)
Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις των εκπαιδευ-
τικών για την ασυμβατότητα της γυναικείας ταυ-
τότητας με την Πληροφορική μπορούν να επηρε-
άσουν αρνητικά τις αντιλήψεις των μαθητριών για
την αξία που έχει για τις ίδιες η ενασχόληση με
την Πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες. Επι-
πλέον, επειδή τα στερεότυπα για τις ικανότητες
των μαθητών/τριών μεταφράζονται σε έμφυλες
προσδοκίες, οι οποίες με τη σειρά τους επιδρούν
στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και των ακα-
δημαϊκών επιδόσεων των μαθητών/τριών (Brophy
& Good, 1986), η έκφραση χαμηλότερων προσ-
δοκιών για τα κορίτσια μπορεί να επηρεάσει αρ-
νητικά την αυτοαποτελεσματικότητά τους και τις
προσδοκίες τους για επιτυχία όσον αφορά τις
σπουδές στην Πληροφορική και στην Επιστήμη
των Υπολογιστών.
Oι γυναίκες εκπαιδευτικοί, ως πρότυπα για τα
κορίτσια, μπορούν να επηρεάσουν τις απόψεις
των κοριτσιών για τις δικές τους δυνατότητες στο
πεδίο της τεχνολογίας αλλά και για την αξία της
ενασχόλησης με την τεχνολογία (Eccles, 1994.
Bussey & Bandura, 1999). Από τη μελέτη της βι-
βλιογραφίας προκύπτει ότι η εμπειρία προσωπι-
κής χρήσης Η/Υ, οι στάσεις των εκπαιδευτικών
για την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ και η αυτο-
αποτελεσματικότητα (self-efficacy) για τη χρήση
ΤΠΕ αποτελούν σημαντικούς παράγοντες πρό-
βλεψης της χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία (Bullock
2004. Mumtaz, 2000. Paraskeva, Bouta, & Papa -
gianni, 2008). Οι στάσεις για την εκπαιδευτική
ένταξη των ΤΠΕ αποτελούν μια σύνθετη μετα-
βλητή που περιλαμβάνει αντιλήψεις για την αξία,
τη χρησιμότητα και την ευκολία ένταξης των ΤΠΕ
στην εκπαιδευτική διαδικασία (γνωστική διάστα-
ση), καθώς και συναισθήματα όπως φόβος, άγ-
χος ή ευχαρίστηση από τη χρήση ΤΠΕ (συναι-
σθηματική διάσταση) (Albirini, 2006). Η αυτοαπο-
τελεσματικότητα ως προς τους υπολογιστές
(computer self-efficacy) αφορά την αυτοαντίληψη
του ατόμου για τις ικανότητές του να εκτελέσει
επιτυχώς συγκεκριμένα έργα με τις ΤΠΕ (Murphy,
Coover, & Owen, 1989). Η αυτοαποτελεσματικό-
τητα για τους υπολογιστές συχνά συμπεριλαμ-
βάνεται στη μελέτη των στάσεων για τις ΤΠΕ ως
τμήμα της γνωστικής τους διάστασης, ωστόσο
θεωρούμε ότι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς
αναγνωρίζεται ως κεντρικός μηχανισμός της προ-
σωπικής δράσης στην κοινωνιογνωστική θεωρία
του Bandura (1993). Ειδικότερα, στην περίπτωση
των εκπαιδευτικών η αυτοαποτελεσματικότητά
τους ως προς τα επιμέρους καθήκοντα του επαγ-
γέλματός τους επηρεάζει την επιμονή τους και
την προσπάθεια που καταβάλουν προκειμένου να
υπερβούν τις δυσκολίες που συναντούν και να
βελτιώσουν την απόδοσή τους, και συνδέεται με
πιο αποτελεσματικές παιδαγωγικές πρακτικές
(Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998).
Όσον αφορά την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ,
για να μπορούν να ενσωματώσουν επιτυχώς στην
τάξη τις ΤΠΕ οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει όχι μό-
νο να έχουν θετική αυτοαποτελεσματικότητα για
το χειρισμό των υπολογιστών, αλλά επίσης να αι-
σθάνονται και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγ-
ματοποιούν μαθησιακές δραστηριότητες που θα
περιλαμβάνουν χρήση των ΤΠΕ από τους/τις ίδι-
ους/ίδιες και από τους/τις μαθητές/μαθήτριές
τους (Beck, 1997). 
Από αρκετές έρευνες προκύπτει ότι οι γυναί-
κες εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν μειωμένη αυ-
τοπεποίθηση (Janssen Reinen & Plomp, 1993) και
μεγαλύτερο άγχος (Τσιτουρίδου & Βρύζας, 2007)
σχετικά με τη χρήση υπολογιστών, χαμηλότερα
επίπεδα εκπαιδευτικής χρήσης του υπολογιστή
(European Commission, 2002. van Braak, Ton -
deur, & Valcke, 2004) και λιγότερο θετικές από-
ψεις για την αξία και τη χρησιμότητα της εκπαι-
δευτικής χρήσης των νέων τεχνολογιών συγκρι-
τικά με τους άνδρες συναδέλφους τους (Euro -
pean Commission, 2002. Rosen & Weil, 1995).
Σύμφωνα με τους Rosen και Weil (1995), η έκθε-
ση στους υπολογιστές από γυναίκες εκπαιδευτι-
κούς που αισθάνονται αμήχανα με την τεχνολο-
γία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη
τεχνοφοβίας στις μαθήτριες. Αντίστροφα, έχει
βρεθεί ότι η έκθεση σε γυναίκες εκπαιδευτικούς
οι οποίες διδάσκουν κάνοντας χρήση των νέων
τεχνολογιών ασκεί θετική επίδραση στη στάση
των κοριτσιών προς τους υπολογιστές (Meelissen
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& Drent, 2008). Είναι επομένως σημαντικό για τα
παιδιά και ιδιαίτερα για τις μαθήτριες να διδά-
σκονται από εκπαιδευτικούς που έχουν αυτοπε-
ποίθηση στη χρήση των υπολογιστών. 
Στόχοι και ερωτήματα της έρευνας
Με βάση τα ανωτέρω φαίνεται ότι οι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να συμβάλουν στην αναπαρα-
γωγή έμφυλων διαφορών στη συμπεριφορά και
στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές
των νέων, μέσω των έμφυλων προσδοκιών που
εκφράζουν αλλά και των προτύπων που προβάλ-
λουν με τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές τους
σε σχέση με τη χρήση των υπολογιστών στην τά-
ξη. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδει-
κνύεται η σημασία παραγόντων όπως οι στερεο-
τυπικές αντιλήψεις, η αυτοαποτελεσματικότητα
όσον αφορά την εκπαιδευτική χρήση ΤΠΕ και οι
απόψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική
ένταξη των νέων τεχνολογιών. Φαίνεται, επίσης,
ότι ένα από τα θέματα που δεν έχουν ερευνηθεί
επαρκώς είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
για θέματα φύλου και νέων τεχνολογιών, και η
σχέση των αντιλήψεων αυτών με άλλα χαρακτη-
ριστικά των εκπαιδευτικών όπως το φύλο, η ηλι-
κία και η αυτοαποτελεσματικότητα για τους υπο-
λογιστές. Ο στόχος στην παρούσα εργασία ήταν
να διερευνηθούν οι αντιλήψεις Ελλήνων και Ελ-
ληνίδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης για το φύλο και τις ΤΠΕ, καθώς για τη
χρήση και την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ. Συ-
γκεκριμένα, τα ερωτήματα της έρευνας ήταν τα
εξής:
1. Τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για τις ικανότη-
τες και για τη σχέση αγοριών και κοριτσιών
με τις νέες τεχνολογίες;
2. Τι πρότυπο παρουσιάζουν οι γυναίκες συ-
γκριτικά με τους άνδρες εκπαιδευτικούς όσον
αφορά τη χρήση ΤΠΕ; Υπάρχουν έμφυλες
διαφορές ως προς: (α) την εμπειρία προσω-
πικής χρήσης ΤΠΕ, (β) την παιδαγωγική χρή-
ση των ΤΠΕ, (γ) την αυτοαποτελεσματικότη-
τα για την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, (δ)
τις αντιλήψεις για την αξία της ένταξης των
ΤΠΕ στη σχολική τάξη και (ε) τις αντιλήψεις
για τη σχέση αγοριών και κοριτσιών με τις νέ-
ες τεχνολογίες;
3. Υπάρχει συνάφεια μεταξύ των αντιλήψεων
για θέματα φύλου και ΤΠΕ με την ηλικία, την
αυτοαποτελεσματικότητα και τις αντιλήψεις




Στην έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων
από 15 σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικά/
Επαγ γελματικά Λύκεια), τα οποία βρίσκονται σε
πέντε αστικά κέντρα. Από τα 200 ερωτηματολό-
για που απεστάλησαν επεστράφησαν συμπληρω-
μένα τα 168. Ο βαθμός ανταπόκρισης (84%) κρί-
θηκε ικανοποιητικός, δεδομένου ότι η δειγματο-
ληψία υλοποιήθηκε στο τέλος του σχολικού
έτους (Μάιος-Ιούνιος 2009). Από την ανάλυση
εξαιρέθηκαν 4 ερωτηματολόγια, διότι δεν δόθη-
καν από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες πλήρη
στοιχεία. Η μέση διδακτική εμπειρία των 164 ατό-
μων του τελικού δείγματος (61 άνδρες και 103
γυναίκες) ήταν 14,5 έτη. Ο μέσος χρόνος συ-
μπλήρωσης κάθε ερωτηματολογίου εκτιμάται ότι
ήταν περίπου 10 λεπτά. 
Εργαλείο
Στην εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα
από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ακό-
λουθες ερωτήσεις (βλέπε Παράρτημα): 
α) Οκτώ ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας τύ-
που Likert (1 = καθόλου σίγουρος/η, 5 =
απόλυτα σίγουρος/η) που αξιολογούσαν την
αυτοαποτελεσματικότητα ως προς την εκπαι-
δευτική χρήση Η/Υ. Συγκεκριμένα, οι ερωτώ-
μενοι/ες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ικα-
νότητά τους να εκτελέσουν συγκεκριμένα έρ-
γα τα οποία αφορούσαν τη χρήση Η/Υ στη δι-
δασκαλία. Οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν έχο-
ντας ως βάση τις κλίμακες αξιολόγησης της
αυτοαποτελεσματικότητας για γενική ή παι-
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δαγωγική χρήση των ΤΠΕ από εκπαιδευτι-
κούς (Albion, 2001. Brese & Carstens, 2009.
Kinzie, Delcourt, & Powers, 1994. Murphy,
Coover, & Owen, 1989). 
β) Οκτώ ερωτήσεις τύπου Likert (1 = διαφωνώ
απόλυτα, 5 = συμφωνώ απόλυτα), διατυπω-
μένες θετικά (4 ερωτήσεις) και αρνητικά (4
ερωτήσεις) που αξιολογούσαν τις απόψεις
των εκπαιδευτικών για την αξία της παιδαγω-
γικής χρήσης των ΤΠΕ. Οι ερωτήσεις επιλέ-
χθηκαν ή διαμορφώθηκαν με βάση αντίστοι-
χες κλίμακες των Albirini (2006), Kinzie,
Delcourt και Powers (1994), και Ravitz και
Light (2000) για την καταγραφή των στάσεων
των εκπαιδευτικών προς την εκπαιδευτική
ένταξη των ΤΠΕ. Oι αρνητικά διατυπωμένες
ερωτήσεις αντιστράφηκαν στην επεξεργασία
των δεδομένων. 
γ) Οκτώ ερωτήσεις τύπου Likert που αξιολογού-
σαν τα στερεότυπα των εκπαιδευτικών σχε-
τικά με τα φύλα και τις ΤΠΕ, και κατασκευά-
στηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευ-
νας. Κάθε πρόταση περιγράφει ένα χαρακτη-
ριστικό ή μια συμπεριφορά σχετικά με τη
χρήση ΤΠΕ. Οι ερωτώμενοι/ες κλήθηκαν να
χρησιμοποιήσουν 5βάθμια κλίμακα (1 = κυ-
ρίως κορίτσια, 2 = λίγο περισσότερο τα κο-
ρίτσια, 3 = το ίδιο και τα δύο φύλα, 4 = λίγο
περισσότερο τα αγόρια και 5 = κυρίως τα
αγόρια) για να εκφράσουν εάν και σε ποιο
βαθμό κάθε συμπεριφορά ή χαρακτηριστικό
ήταν κατά την άποψή τους τυπικό για τα αγό-
ρια, για τα κορίτσια ή και για τα δύο φύλα.
Στη συγκεκριμένη ενότητα υπήρχε μία αρνη-
τική ερώτηση σε σχέση με την συνολική κλί-
μακα, η οποία αντιστράφηκε κατά την επε-
ξεργασία. 
δ) Πέντε ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικια-
κή ομάδα, τύπο σχολείου, ειδικότητα, έτη
προϋπηρεσίας) και 5 ερωτήσεις που αφο-
ρούσαν τη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα τη
χρήση Η/Υ και διαδικτύου στο σπίτι, την
εμπειρία χρήσης σε έτη, τη χρήση Η/Υ για την
εκπαιδευτική προετοιμασία και τη χρήση Η/Υ
στο μάθημα. 
Στατιστική ανάλυση
Η αξιολόγηση της δομικής εγκυρότητας της
κάθε μίας από τις τρεις κλίμακες, που αφορού-
σαν αντίστοιχα την αυτοαποτελεσματικότητα, τις
απόψεις για την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ και
τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο και τις
ΤΠΕ, έγινε αρχικά με διερευνητική και στη συνέ-
χεια με επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Από
την διερευνητική παραγοντική ανάλυση προέκυ-
ψε ότι οι 8 ερωτήσεις της αυτοαποτελεσματικό-
τητας είχαν φορτίσεις από 0,80 έως 0,92 σε έναν
παράγοντα ενώ οι 4 αρνητικά και οι 4 θετικά δια-
τυπωμένες ερωτήσεις που αφορούσαν την αξία
εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ είχαν αντίστοιχα
φορτίσεις σε 2 διαφορετικούς παράγοντες με τι-
μές που κυμαίνονταν από 0,56 ως 0,83 μετά από
πλάγια περιστροφή. Οι ερωτήσεις που αφορού-
σαν τις στερεότυπες αντιλήψεις είχαν φορτίσεις
σε τρεις παράγοντες που αφορούσαν α) αντιλή-
ψεις για τις ικανότητες (4 ερωτήσεις) και τα εν-
διαφέροντα (μία ερώτηση, η ερώτηση 21) των
αγοριών και των κοριτσιών σχετικά με τους Η/Υ,
β) αντιλήψεις για τη σχέση της Πληροφορικής με
την προσωπικότητα των αγοριών και των κορι-
τσιών (2 ερωτήσεις) και γ) αντιλήψεις για τη ση-
μασία των σπουδών στην Πληροφορική για τα κο-
ρίτσια και τα αγόρια (η ερώτηση 24 με φόρτιση
0,67). Οι φορτίσεις για τον πρώτο και για τον δεύ-
τερο παράγοντα κυμαίνονταν αντίστοιχα από
0,29 ως 0,80 και από 0,56 ως 0,98. 
Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε επιβεβαιω-
τική παραγοντική ανάλυση με το λογισμικό AMOS
18.0 (Spss Inc, Chicago, IL, USA) αποκλείοντας
ωστόσο την ερώτηση 21, λόγω έλλειψης εννοιο-
λογικής συνάφειας με τις υπόλοιπες ερωτήσεις
που είχαν φορτίσεις στον ίδιο παράγοντα, καθώς
και την ερώτηση 24. Το μοντέλο περιλάμβανε 4
λανθάνουσες μεταβλητές: α) Αυτοαποτελεσματι-
κότητα, β) Αξία εκπαιδευτικής ένταξης ΤΠΕ, γ) Στε-
ρεότυπα-Ικανότητες και δ) Στερεότυπα-Προσωπι-
κότητα. Οι συνδιακυμάνσεις των λαθών των 4
ερωτήσεων της κλίμακας Αξία εκπαιδευτικής έντα-
ξης ΤΠΕ που είχαν αρνητική διατύπωση συσχετί-
στηκαν μεταξύ τους. Για την αξιολόγηση της προ-
σαρμογής του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε ο δεί-
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κτης χ2 με τη μέθοδο υπολογισμού Maximum
Likelihood. Επειδή όμως το δείγμα δεν πληρού-
σε την προϋπόθεση της πολυμεταβλητής κανονι-
κής κατανομής (ο συντελεστής Mardia της πολυ-
μεταβλητής κύρτωσης ήταν 73,568), χρησιμοποι-
ήθηκαν και άλλοι εναλλακτικοί δείκτες: ο
Standardized Root Mean Residual (SRMR), ο Root
Mean Squared Error of Approximation (RMSEA)
συνοδευόμενος απο το διάστημα εμπιστοσύνης
του (90% CI), ο Tucker-Lewis Index (TLI) και ο
Comparative Fit Index (CFI). Σύμφωνα με τους Hu
και Bentler (1999), το μοντέλο έχει καλή προσαρ-
μογή όταν η τιμή του SRMR είναι μικρότερη του
0,08, η τιμή του RMSEA είναι μικρότερη του .06
και η τιμή των TLI και CFI πλησιάζει ή ξεπερνά το
0,95. Επιπλέον, για την αξιολόγηση της αξιοπι-
στίας εσωτερικής συνέπειας των 4 κλιμάκων χρη-
σιμοποιήθηκε ο συντελεστής alpha του Cron bach.
3. Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντι-
κής ανάλυσης έδειξαν ότι παρά τη στατιστικά ση-
μαντική τιμή του χ2, χ2 = 383,028, df = 197, p <
0,001, οι τιμές των εναλλακτικών δεικτών καταλ-
ληλότητας ήταν ικανοποιητικές: SRMR = 0,070,
TLI = 0,90, CFI = 0,915, RMSEA = 0,076, RMSEA
90% = 0,065-0,087. Πραγματοποιήθηκε επανα-
υπολογισμός του μοντέλου με συσχετιζόμενες
τις διακυμάνσεις των λαθών των 3 ερωτήσεων με
θετική διατύπωση της υποκλίμακας Στερεότυπα-
Ικανότητες, καθώς και των λαθών των ερωτήσε-
ων 20 και 21, και των ερωτήσεων 18 και 24, οι
οποίες είχαν παρόμοια διατύπωση. Οι τιμές των
εναλλακτικών δεικτών έδειξαν καλύτερη προ-
σαρμογή του μοντέλου: SRMR = 0,066, RMSEA
= 0,066, RMSEA 90% = 0,053-0,078, TLI = 0,927
και CFI = 0,939. Επιπλέον, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 1, οι φορτίσεις είχαν ικανοποιητικές τιμές
(> 0,40) και ήταν στατιστικά σημαντικές σε επί-
πεδα 0,005 και 0,001. Ικανοποιητικές ήταν επίσης
και οι τιμές του συντελεστή alpha του Cronbach
(βλέπε Πίνακα 1).
Οι τιμές των παραπάνω τεσσάρων σύνθετων
μεταβλητών υπολογίστηκαν με βάση τη μέση τι-
μή των αντίστοιχων ερωτήσεων και επομένως η
μέγιστη τιμή που μπορούσαν να έχουν ήταν το 5.
Επειδή μερίδα των συμμετεχόντων (n = 15) ήταν
καθηγητές Πληροφορικής οι οποίοι έκαναν χρή-
ση νέων τεχνολογιών στα μαθήματά τους, συ-
μπεριλάβαμε τις απαντήσεις τους μόνο στην ανά-
λυση που αφορούσε τις αντιλήψεις για τη σχέση
φύλου και Η/Υ. Οι απαντήσεις του συνόλου των
εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις αυτές ήταν μει-
κτές. Αφενός επέλεξαν ουδέτερες απαντήσεις
στην ερώτηση 40, «Είναι απαραίτητο για τη μελ-
λοντική τους σταδιοδρομία να έχουν αρκετές
γνώσεις για τις ΤΠΕ», δηλαδή αναγνώρισαν ότι
είναι σημαντικό και για τα δύο φύλα να έχουν
γνώσεις για τις νέες τεχνολογίες (Μ = 2,98, SD =
0,21). Αφετέρου, έτειναν να θεωρούν ότι τα αγό-
ρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη επάρκεια στις νέ-
ες τεχνολογίες (M = 3,38, SD = 0,49) και ότι οι
σπουδές στην Πληροφορική ταιριάζουν περισσό-
τερο στα αγόρια (M = 3,53, SD = 0,60). 
Η ανάλυση των δεδομένων για το σύνολο των
εκπαιδευτικών όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων
(n = 149, 91 γυναίκες και 58 άνδρες) έδειξε ότι οι
περισσότεροι έκαναν χρήση Η/Υ και του διαδι-
κτύου στο σπίτι (βλέπε Πίνακα 2). Ο μέσος χρό-
νος εμπειρίας χρήσης Η/Υ και διαδικτύου ήταν
8,85 και 7,15 χρόνια, αντίστοιχα. Οι περισσότεροι
(61,1%) χρησιμοποιούσαν Η/Υ για την προετοι-
μασία των μαθημάτων τους, αλλά μόνο το 40,3%
των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά στην ερώτη-
ση εάν είχαν χρησιμοποιήσει ΤΠΕ στη διδασκαλία
τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που
πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Όπως φαίνεται
στον Πίνακα 3, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν πε-
ριορισμένη εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στη διδα-
σκαλία (M = 3,53, SD = 1,23), ενώ συγκρατημέ-
να θετικές ήταν και οι απόψεις τους για την εκ-
παιδευτική ένταξη των ΤΠΕ (M = 3,79, SD =
0,65). 
Προκειμένου να διερευνηθεί το είδος του
προτύπου σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ που παρου-
σιάζουν οι γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες
εκπαιδευτικούς εξετάστηκε η ύπαρξη έμφυλων
διαφορών ως προς: (α) την εμπειρία προσωπικής
χρήσης ΤΠΕ, (β) την παιδαγωγική χρήση των
166  Ιωάννα Βεκύρη και Παρασκευή Σχορετσανίτου
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ΤΠΕ, (γ) την αυτοαποτελεσματικότητα για την εκ-
παιδευτική χρήση των ΤΠΕ, (δ) τις αντιλήψεις για
την αξία της ένταξης των ΤΠΕ στη σχολική τάξη
και (ε) τις αντιλήψεις για τη σχέση αγοριών και
κοριτσιών με τις νέες τεχνολογίες. Οι τιμές και το
επίπεδο σημαντικότητας των t-test για τις μετα-
βλητές (α), (γ), (δ) και (ε) παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί ανέφεραν με-
γαλύτερη χρονική εμπειρία χρήσης των υπολο-
γιστών και του διαδικτύου στο σπίτι σε σχέση με
τις γυναίκες εκπαιδευτικούς και είχαν υψηλότερο
ποσοστό χρήσης των υπολογιστών στην τάξη
(55,2%) συγκριτικά με τις γυναίκες (30,8%), χ2(1,
149) = 8,770, p < 0,005 (Πίνακας 2). Άνδρες και
γυναίκες εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν εξίσου θε-
τικοί προς την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ, εν
Αξιοποίηση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας  167
Πίνακας 1
Παραγοντικές φορτίσεις των λανθανουσών μεταβλητών Αυτοαποτελεσματικότητα, 
Αξία εκπαιδευτικής ένταξης ΤΠΕ, Στερεότυπα-Ικανότητες, Στερεότυπα-Προσωπικότητα

























Cronbach’s alpha 0,96 0,85 0,66 0,74
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τούτοις, οι άνδρες εκπαιδευτικοί εξέφρασαν πιο
θετική αυτοαποτελεσματικότητα για τη χρήση
υπολογιστών στη διδασκαλία. Τέλος, οι άνδρες
δεν διέφεραν από τις γυναίκες ως προς τις από-
ψεις που εξέφρασαν για θέματα φύλου και ΤΠΕ.
Επίσης, προκειμένου να διερευνηθεί η
σχέση μεταξύ των αντιλήψεων για θέματα φύλου
και ΤΠΕ με την ηλικία, την αυτοαποτελεσματικό-
τητα και τις αντιλήψεις για την αξία της παιδα-
γωγικής ένταξης των ΤΠΕ υπολογίστηκαν οι τιμές
του δείκτη συσχέτισης r του Pearson (Πίνακας 4).
Η ανάλυση συσχετισμών που έγινε χωριστά για
άνδρες και γυναίκες έδειξε ότι στις γυναίκες εκ-
παιδευτικούς η διδακτική εμπειρία συνδεόταν αρ-
νητικά με στερεοτυπικές απόψεις, πράγμα που
σημαίνει ότι οι νεότερες γυναίκες εκπαιδευτικοί
168  Ιωάννα Βεκύρη και Παρασκευή Σχορετσανίτου
Πίνακας 2
Ποσοστά θετικών απαντήσεων στις ερωτήσεις που αφορούσαν τη χρήση ΤΠΕ
Χρήση ΤΠΕ Άνδρες Γυναίκες Όλοι/ες
n = 58 n = 91
Χρησιμοποιείτε Η/Υ στο σπίτι; 93,1 89,0 90,6
Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο στο σπίτι; 87,9 83,5 85,2
Χρησιμοποιείτε Η/Υ για την προετοιμασία 
της διδασκαλίας σας; 63,8 59,3 61,1
Χρησιμοποιείτε Η/Υ κατά τη διεξαγωγή 
της διδασκαλίας σας; 55,2* 30,8* 40,3
* p < 0,01
Πίνακας 3
Έμφυλες διαφορές στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 
και στην εμπειρία χρήσης ΤΠΕ
Αντιλήψεις εκπαιδευτικών M (SD) t test p
και εμπειρίες χρήσης
Άνδρες Γυναίκες Όλοι/ες
n = 58 n = 91 n = 149
Αυτοαποτελεσματικότητα 3,86 (1,21) 3,31 (1,20) 3,53 (1,23) -2,724 0,007
Αξία εκπαιδευτικής χρήσης ΤΠΕ 3,81 (0,66) 3,78 (0,65) 3,79 (0,65) -,287 0,774
Έτη χρήσης Η/Υ 7,44 (4,90) 11,05 (5,96) 8,85 (5,60) -3,991 0,001
Έτη χρήσης διαδικτύου 6,39 (3,13) 8,26 (4,11) 7,15 (3,66) -2,725 0,008
Άνδρες Γυναίκες Όλοι/ες
n = 61 n = 103 n = 164
Στερεότυπα-Ικανότητες 3,39 (0,47) 3,37 (0,54) 3,38 (0,49) 0,223 0,824
Στερεότυπα-Προσωπικότητα 3,50 (0,61) 3,57 (0,60) 3,53 (0,60) -0,703 0,483
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ήταν λιγότερο πιθανό να υιοθετούν στερεοτυπι-
κές απόψεις. Εν τούτοις, καμιά από τις άλλες με-
ταβλητές δεν βρέθηκε να σχετίζεται με τις στε-
ρεοτυπικές αντιλήψεις ούτε στους άνδρες ούτε
στις γυναίκες. Τέλος, η αυτοαποτελεσματικότητα
και οι απόψεις για την αξία της εκπαιδευτικής
ένταξης των ΤΠΕ συσχετίστηκαν αρνητικά με τη
διδακτική εμπειρία.
4. Συζήτηση
Ένας από τους στόχους της παρούσας έρευ-
νας ήταν να εξετάσει τις αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών για τη σχέση των φύλων με τις νέες τε-
χνολογίες. Από την ανάλυση των δεδομένων προ-
έκυψε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί, τόσο άνδρες όσο
και γυναίκες, εξέφρασαν στερεοτυπικές απόψεις
για τη σχέση των αγοριών και των κοριτσιών με
τις ΤΠΕ, οι οποίες αντανακλούν την ευρέως δια-
δεδομένη αντίληψη ότι οι υπολογιστές αποτε-
λούν ανδρικό πεδίο γνώσης (Singh, 1993. Clarck
& Teague, 1996. Goode et al., 2006. Papaster -
giou, 2008). Παρόλο που η πλειοψηφία των εκ-
παιδευτικών αναγνώρισε ως σημαντική την ανά-
πτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων τόσο για τα αγό-
ρια όσο και για τα κορίτσια, αρκετοί/ές θεώρησαν
ότι τα αγόρια είναι πιο ικανά και ότι τους ταιριά-
ζει περισσότερο να ακολουθήσουν σπουδές στην
Πληροφορική και στην Επιστήμη των Υπολογι-
στών. Ενδεχομένως στο σχολικό περιβάλλον οι
αντιλήψεις αυτές μεταφράζονται σε χαμηλότερες
προσδοκίες προς τα κορίτσια και σε μικρότερη
ενθάρρυνση για την επιλογή σπουδών σε αυτούς
τους κλάδους.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προτύ-
που που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά
με τη χρήση των ΤΠΕ, από τις απαντήσεις τους
φάνηκε ότι στο σύνολό τους έχουν περιορισμένη
εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να χρησιμοποι-
Αξιοποίηση τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας  169
* p < 0,01, ** p < 0,05
Πίνακας 4
Τιμές του συντελεστή r του Pearson της συσχέτισης μεταξύ των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών με τα χρόνια προϋπηρεσίας
1 2 3 4 5
Γυναίκες (n = 103)
1. Αυτοαποτελεσματικότητα - 0,451* 0,093 0,063 -0,224**
2. Αξία εκπαιδευτικής χρήσης ΤΠΕ - 0,054 0,054 -0,300*
3. Στερεότυπα-Ικανότητες - 0,368* -0,238**
4. Στερεότυπα-Προσωπικότητα - -0,278*
5. Χρόνια προϋπηρεσίας
Άνδρες (n = 61)
1. Αυτοαποτελεσματικότητα - 0,619* 0,211 0,047 -0,258**
2. Αξία εκπαιδευτικής χρήσης ΤΠΕ - 0,100 -0,110 -0,395*
3. Στερεότυπα-Ικανότητες - 0,483* -0,144
4. Στερεότυπα-Προσωπικότητα - -0,113
5. Χρόνια προϋπηρεσίας -
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ήσουν τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. Επι-
πλέον, αν και το ποσοστό χρήσης ΤΠΕ στο σχο-
λείο ήταν σχετικά υψηλό, θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι στην παρούσα έρευνα δεν εξετάστηκε
ο τρόπος και η συχνότητα χρήσης, και επομένως
το ποσοστό τακτικής χρήσης ΤΠΕ ενδέχεται να
ήταν αρκετά περιορισμένο. Ειδικότερα, οι γυναί-
κες εκπαιδευτικοί φάνηκαν λιγότερο έμπειρες στη
χρήση ΤΠΕ και λιγότερο σίγουρες για τις δεξιό-
τητές τους ως προς τη διδακτική αξιοποίηση των
ΤΠΕ. Επίσης, ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν κά-
νει χρήση των ΤΠΕ στην τάξη συγκριτικά με τους
άνδρες συναδέλφους τους. Ωστόσο, από την ανά-
λυση των συσχετισμών μεταξύ των στερεοτυπι-
κών απόψεων και των άλλων χαρακτηριστικών
των εκπαιδευτικών, δηλαδή των χρόνων διδακτι-
κής εμπειρίας, της αυτοαποτελεσματικότητας και
των απόψεων για την αξία της παιδαγωγικής έντα-
ξης των ΤΠΕ, φάνηκε ότι στις γυναίκες η αποδο-
χή των στερεότυπων σχετίστηκε αρνητικά με τα
χρόνια διδακτικής εμπειρίας. Επιπλέον, τόσο στις
γυναίκες όσο και στους άνδρες εκπαιδευτικούς
η διδακτική εμπειρία σχετίστηκε αρνητικά με την
αυτοαποτελεσματικότητα και τις απόψεις για την
ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Τα ευρήματα
αυτά δείχνουν ότι οι νεότερες γυναίκες εκπαιδευ-
τικοί ενδέχεται να παρουσιάζουν ένα πιο θετικό
πρότυπο για τα κορίτσια, καθώς φαίνεται να αμ-
φισβητούν τα στερεότυπα και να έχουν μεγαλύ-
τερη εμπιστοσύνη τις ικανότητές τους ως προς τη
χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη.
Η παρουσία αρνητικής συνάφειας μεταξύ
στερεότυπων απόψεων και διδακτικής εμπειρίας
στις γυναίκες εκπαιδευτικούς δείχνει ότι οι από-
ψεις για θέματα φύλου και τεχνολογίας δεν σχε-
τίζονται τόσο με τη σχέση που έχουν οι εκπαι-
δευτικοί με την τεχνολογία όσο με αλλαγές στο
σύστημα των αξιών και των κοινωνικο-πολιτισμι-
κών αντιλήψεων που έχουν επέλθει τα τελευταία
χρόνια. Επιπλέον υποδεικνύουν ότι οι μελλοντι-
κές προσπάθειες αλλαγής των απόψεων για θέ-
ματα φύλου και τεχνολογίας θα πρέπει να απο-
σκοπούν όχι μόνο στην μεγαλύτερη εξοικείωση
των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες, κα-
θώς αυτή δεν αρκεί από μόνη της για την ανα-
τροπή των στερεοτυπικών απόψεων, αλλά και
στην αμφισβήτηση των κυρίαρχων προκαταλή-
ψεων για τον κοινωνικό ρόλο και τις ικανότητες
των γυναικών. 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν
μπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του
συνόλου των Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτι-
κών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω του
μικρού σχετικά αριθμού των συμμετεχόντων.
Ωστόσο, τα ευρήματά της είναι ενδεικτικά της κα-
τάστασης και μπορούν να παρέχουν κατευθυντή-
ριες γραμμές για πολιτικές και πρακτικές στο χώ-
ρο της εκπαίδευσης με στόχο τον περιορισμό των
έμφυλων ανισοτήτων στα πεδία των τεχνολογικών
επιστημών. Από τα αποτελέσματα της έρευνας
φάνηκε ότι οι περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί δεν
έκαναν χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους και
εξέφρασαν συγκρατημένη εμπιστοσύνη στις ικα-
νότητές τους να πραγματοποιήσουν μια διδασκα-
λία με χρήση των νέων τεχνολογιών, αν και χρη-
σιμοποιούσαν τον Η/Υ και το διαδίκτυο για προ-
σωπικές εργασίες. Από αυτό προκύπτει η ανάγκη
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε ζητήματα
που αφορούν την παιδαγωγική αξιοποίηση των
ΤΠΕ, ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να
αξιοποιούν τις ΤΠΕ όχι μόνο για την προετοιμασία
των μαθημάτων τους αλλά και ως εργαλεία που
μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικό-
τητα της διδασκαλίας. Ωστόσο, επειδή, όπως φά-
νηκε, η επάρκεια στη χρήση των νέων τεχνολο-
γιών δεν σχετίζεται με την αμφισβήτηση των κυ-
ρίαρχων στερεότυπων για τα φύλα και τις ΤΠΕ, τα
προγράμματα επιμόρφωσης οφείλουν να αντιμε-
τωπίσουν τις ΤΠΕ όχι μόνο ως τεχνικό ή εκπαι-
δευτικό αλλά και ως κοινωνικο-πολιτισμικό ζήτη-
μα. Κρίνεται ως ζήτημα ουσιώδους σημασίας η
αναγνώριση και η πρόληψη των εμποδίων που
αντιμετωπίζουν τα κορίτσια, προκειμένου να επι-
τευχθεί κοινωνική ισότητα. Χρειάζεται οι μελλο-
ντικοί και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί να προ-
βληματιστούν για τις κυρίαρχες προκαταλήψεις
που αφορούν τη σχέση των κοριτσιών με τις ΤΠΕ
και να συνειδητοποιήσουν το δικό τους σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και των
ενδιαφερόντων των μαθητριών τους, ώστε να
αναπτύξουν εκπαιδευτικές πρακτικές που μπο-
ρούν να επηρεάσουν θετικά τις επιλογές τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ερωτηματολόγιο Έρευνας
A. Αυτοαποτελεσματικότητα ως προς την εκπαιδευτική χρήση Η/Υ
Πόσο σίγουρος/η είσαστε ότι μπορείτε να κάνετε την καθεμία από τις παρακάτω εργασίες με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ); Εάν δεν είσαστε καθόλου σίγουρος/η κυκλώστε τον αριθμό 1. Εάν εί-
σαστε απόλυτα σίγουρος/η κυκλώστε τον αριθμό 5. Διαφορετικά επιλέξτε έναν αριθμό ανάμεσα στο
1 και στο 5 για να δείξετε πόσο σίγουρος/η είσαστε.
1. Να βρίσκω χρήσιμο υλικό για τα μαθήματά μου στο διαδίκτυο (π.χ. εικόνες, πληροφορίες, σχέ-
δια μαθημάτων).
2. Να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή στη διάρκεια του μαθήματος για να παρουσιάζω πληροφορίες.
3. Να προετοιμάσω μία διδασκαλία που θα περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστών από τους/τις μα-
θητές/τριες.
4. Να επιλέξω εκπαιδευτικά λογισμικά κατάλληλα για τα μαθήματα και τους μαθητές/τριές μου.
5. Να εγκαταστήσω εκπαιδευτικά λογισμικά στον υπολογιστή μου.
6. Να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή για να προετοιμάσω τις διδασκαλίες μου.
7. Να χρησιμοποιήσω ένα πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. το Excel) ώστε να μπορώ να κα-
ταγράφω και να αναλύω πληροφορίες για την πρόοδο των μαθητών/τριών μου.
8. Να δημιουργήσω με τον Η/Υ πολυμεσικό ηλεκτρονικό υλικό για τα μαθήματά μου (π.χ. με κείμε-
νο, εικόνες, γραφικά).
B. Απόψεις για την αξία της εκπαιδευτικής ένταξης των ΤΠΕ
Επιλέξτε έναν αριθμό από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα) για να δείξετε πό-
σο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις.
9. Η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου στη διδασκαλία συχνά αποσπά χρόνο και ενέργεια
από άλλα πιο σημαντικά ζητήματα. 
10. Η διδασκαλία με υπολογιστές έχει αρκετά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθό-
δους διδασκαλίας. 
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11. Η χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία μπορεί να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον για τους/τις
μαθητές/τριες.
12. Οι υπολογιστές μπορεί να είναι χρήσιμοι για τη διδασκαλία και τη μάθηση αρκετών πραγμάτων,
αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι στα συγκεκριμένα μαθήματα που διδάσκω εγώ.
13. Προσωπικά δεν έχει πεισθεί ότι η ένταξη των υπολογιστών στη διδασκαλία έχει να προσφέρει κά-
τι παραπάνω στα παιδιά πέρα από γνώσεις για τους ίδιους τους υπολογιστές.
14. Η προετοιμασία μιας διδασκαλίας με χρήση υπολογιστή απαιτεί από μένα πολλή ενέργεια, δυσα-
νάλογη προς τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η διδασκαλία.
15. Συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία η χρήση υπολογιστών ανταποκρίνεται καλύτερα στον
τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά στη σημερινή εποχή. 
16. Με τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αναπτύξει δρα-
στηριότητες που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας.
Γ. Στερεότυπα σχετικά με το φύλο των μαθητών/τριών και τις ΤΠΕ 
Για ποιους/ποιες μαθητές/τριες πιστεύετε ότι ισχύουν περισσότερο τα παρακάτω όσον αφορά στις
νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ); 
17. Έχουν κλίση σε ό,τι αφορά τους υπολογιστές και τις ΤΠΕ.
18. Χρειάζεται να προσπαθήσουν αρκετά για να μάθουν πράγματα που αφορούν τους υπολογιστές
και τις ΤΠΕ.
19. Ταιριάζει με τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους να σπουδάσουν πληροφορική ή επιστήμη των υπο-
λογιστών.
20. Ταιριάζει στην προσωπικότητά τους να σπουδάσουν πληροφορική ή επιστήμη των υπολογιστών.
21. Ενδιαφέρονται πολύ για τους υπολογιστές και γενικά για τις ΤΠΕ.
22. Ανακαλύπτουν εύκολα μόνα τους καινούρια πράγματα για τις ΤΠΕ.
23. Μπορούν να βοηθήσουν κάποιο μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο να λύσει απλά προβλήματα που μπο-
ρεί να προκύψουν κατά τη χρήση ΤΠΕ. 
24.Είναι απαραίτητο για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία να έχουν αρκετές γνώσεις για τις ΤΠΕ.
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Secondary teachers’ beliefs about the educational 




The present study explored teachers’ role in the gender digital divide by examining
their beliefs regarding the educational integration of information and com -
munication technologies (ICTs) and their views about ICTs and gender. Partici -
pants were 164 secondary education teachers who responded to a survey. Questions focused on teachers’
personal and educational ICT use, their computer self-efficacy, their beliefs about the educational uses
that of ICTs and their views on issues of gender and information technology. The results showed that
teachers tended to think that boys were more capable in computers and that the study of computing was
more appropriate for boys. Female teachers reported lower personal and educational ICT use as well as
lower self-efficacy regarding the use of ICTs in the classroom compared to male teachers. However, in
female teachers, teaching experience correlated negatively with both self-efficacy and gender stereotypes.
This indicates that young female teachers may present a positive role model to their female students as they
appear to be more confident to use ICTs in the classroom and to hold non-stereotyped views about gender
and technology.
Keywords: Teachers, Secondary education, Gender and education, ICT gender sterotypes, Computer
self-efficacy, Beliefs about ICT educational integration
1. Address: University of Thessaly, Department of Primary Education, Argonafton & Filelinon, 38221, Vo-
los, Greece. e-mail: ivekiri@uth.gr
2. Address: Second Chance School of Volos, Mourtzoukou Building, 38221, Volos e-mail: shoretsa@uth.gr
ABSTRACT
03_159-175:Layout 2  3/2/12  9:36 AM  Page 175
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 24/12/2020 04:56:53 |
